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The  need  for  a  “grand”  coalition  of  opposition  forces  in  Zimbabwe  has  been  one  of  the major
talking  points  and  proposed  solutions  for  defeating  incumbent  President  Robert  Mugabe  at
elections  scheduled  in  2018.  The  surprise  2016  success  of  a  seven­party  Gambian  opposition
coalition in unseating long­term President Yahya Jammeh, poured fuel on this already salient idea
within  the  opposition  in  Zimbabwe,  capturing  the  imagination  of  an  estimated  45  per  cent  of
Zimbabweans (mostly urban opposition supporters) exasperated by Mugabe and his ZANU­PF’s
37  years  in  power.  This  excellent  idea  is  well  supported  by  evidence  of  opposition  coalition
successes from across the African continent over the last 15 years as exemplified by Kenya (post­
2002), Senegal  (2000  and  2012), Benin  (2006),  Nigeria  (2015),  and  Lesotho  (2012  and  2015).
From the evidence,  it appears that opposition coalitions stand a good chance of overcoming the
advantage of incumbency.
However,  while  the  prospect  of  an  opposition  coalition  in  Zimbabwe  is  laudable,  it  is  not  the
condition  sine  qua  non  of  ZANU­PF’s  demise.  When  the  commentariat  give  examples  of








to  contingent  and  idiosyncratic  factors  that  have  so  far  evaded  opposition  coalition  talk  in
Zimbabwe.















selective  amnesia  on  the  part  of  Zimbabwe’s  opposition.  The  opposition  tends  to  look  at  the
political  field  with  rose­tinted  glasses  with  an  over­reliance  on  favourable  data  and  information
regardless of its age. This approach was in evidence in 2012, and recently in 2017 regarding Afro­
barometer  data,  which  in  both  instances  showed  that  leading  opposition  figures  favourability




Mugabe’s  first­round defeat  in March 2008, while  lingering, may not  be  replicated  on  the  same
scale in 2018.
The preoccupation with 2008 polls also stems from counterfactual arguments around what could
have happened if Simba Makoni had not contested  the Presidency. The easy answer  is  that  the
opposition would have won. This may well be correct, but it is an answer that assumes too much,
holds too many factors constant, which means that it could also be wrong, as changing one factor
in  2008  may  have  led  to  changes  in  other  factors.  For  instance,  Simba  Makoni’s  entry  into
opposition politics could have introduced a new dynamic and encouraged some voters who might,
in  his  absence,  not  have  voted  for Tsvangirai,  or  could have  spurred  some  reluctant Tsvangirai
supporters  into  voting  fearing  the  impact  of Makoni’s  entry. There  is  no  telling what  could have





integrity  of  that  poll  and  alleged  vote  inflation,  anchor  their  plans  and  calculus  for  2018  on  the
more recent 2013 election. Several scholars, writing about those polls argued that the opposition
failed to understand and take advantage of the changing social base and political economy in the
country. Therefore,  the opposition did not  re­organise appropriately,  resulting  in  them being out­
campaigned and failing to develop a message that resonated with the rural poor, artisanal miners,
new farmers and informal economy actors who constitute the bulk of the electorate. Ergo, ignoring




16  per  cent.  However,  even  without  this  suggested  inflation,  Mugabe  would  still  have  had  a
plurality, although not a majority.
The preceding suggests  that  the opposition may not have  the numbers and coalescing may not
help if not allied with robust voter registration and get out the vote efforts on Election Day. This is
particularly true given that for the most part opposition political parties have proliferated from splits




party  leaders’  failure  to manage  internal  leadership contests and dissent. So while numbers are
important, holding together a coalition will have to be more than an aggregation of existing support
bases of  extant opposition parties. The challenge will  be  for  the opposition  to broaden  its base
through  new  champions  and  constituencies,  especially  as  recent  developments  have  revealed
new dimensions of opposition composition. These include individual disgruntled citizens as well as




coalition calculus, and  if  the opposition begins  to  take  their concerns seriously and on board as
part of their agenda.
However,  a  recent  policy  dialogue  at  the  Southern  African  Political  Economy  Series  (SAPES)




support,  indicating  a  possible  lack  of  readiness  to  listen  to  the  political  market  as  it  is  and  an
arrogance that could alienate undecided voters. Excluding this emerging sector and traditional civil
society could come at a huge cost for a potential opposition alliance.
ZANU­PF’s  failure  to  resolve  Mugabe’s  succession  issue  has  also  added  complexity  to  the
composition of  the opposition and  introduced new actors such as  former Vice President Mujuru
and her allies, possibly shattering ZANU­PF’s monopoly claims on liberation war credentials and
access  to  the  security  sector. These  fractions and contradictions  in ZANU­PF bode well  for  the
opposition as extant  theory and contemporary history suggest  that  the cooperation between  the
traditional  opposition  and  former  government  elites  increases  opposition  chances  of  unseating
incumbent regimes.   In the case of Zimbabwe,  it may be both a blessing and a curse. For while
these  developments  widen  opposition  to  ZANU­PF,  the  chronic  failure  of  opposition  leaders  to








the  table,  the  strength  of  the  supposed  coalition  that,  Tsvangirai,  who  remains  the  leading
opposition  personality  to  lead  the  coalition,  is  in  doubt. And  yet,  having  a  solid  brain  bank  and




coalescing,  but  given  the  absence  of  the  perceptional  mass  appeal  of  MDC­T  and  NPP,  the







However, an opposition coalition alone will  not guarantee victory over Mugabe, especially  if  the
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In  the  final  analysis,  elections are about  numbers,  and  in  competitive  authoritarian  regimes  like
Zimbabwe,  the numbers  that  count are  those  that  can offset  the possibility of  vote  inflation and
fraud. This needs to be the goal of the opposition in order to prevent the incumbent from achieving
a  first­round victory. This will mean  them developing a multi­layer  strategy  that  includes a voter
registration mobilisation and turnout strategy; analysis and implementation of measures to reduce




piece  was  first  published  in  February  on  Kubatana  and Gravitas  Dialogue  series  Brief  No.2,  a
publication of the The Institute for Public Affairs in Zimbabwe (IPAZ).
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